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EXTENDED ABSTRACT
An emphasis has been put on the economic, social, and environmental effects of tourism activities in Antalya and many studies have been carried with respect to this since 1950, the year in which tourism became more widespread in Turkey. The "reproducing effect" of tourism, based on the assumption that tourism expenditures will increase employment and stimulate other sectors of the economy, has been considered a focus point in various studies.
It is rather difficult to definitively estimate the economic effect of tourism since a tourism economy is directly or indirectly connected to countless sectors (over 50). Economic effects can have various outcomes, and as accepted generally, they are examined by dividing them into two parts: "positive" and "negative" effects.
In this framework, the positive effects of tourism activities in Antalya are examined under four headings: "Effects of Tourism on Investments," "Advantages of the Country and Local People," Employment ," and "Cross-Sectoral Competition Relationship." The negative effects are examined under five headings: "Effect of Tourism on Imports," "Effect on Inflation," "Opportunity-Cost Effect," "Seasonality Effect," and "Over-Dependence."
First, a study regarding the subject and field of this research was conducted. Scientific publications (books, memorials, articles, and theses) and all studies conducted on the region and the issue, by both official and private institutions, are examined in detail. Then, first hand data and knowledge, obtained primarily from the Ministry of Culture and Tourism, the Turkish Statistical Institute, the Antalya Governorship, the Antalya Metropolitan Municipality, the Provincial Directorate of Tourism and Culture, and many relevant authorities and people, are gathered with the purpose of acquiring various statistics about tourism activities in Antalya from its commencement until the present time. Additionally, geographical observations, research, and over 20 inspection visits were completed, and interviews were held between February 2015 and January 2018 in this field of study so as to observe the effect of tourism activities on the city's economy.
When tourism in Turkey is mentioned, the first city to come to mind is Antalya. It has natural beauty and attractive resources, various accommodation facilities, good transportation integration, and excessive demand , making Antalya a very attractive center. Antalya had 10,486,191 (32%) of the 32,412,213 tourists who visited Turkey in 2017, 53% of the total bed amount in Business Certified Facilities depending on the Ministry of Tourism (11% in Antalya central districts), and 31% of the tourism transportation investments, showing several elements of the important indicators that prove that Antalya is the leading city in terms of tourism. Considering all this data, while tourism is reaching the highest levels through cross-sectoral connections, a dependency on the tourism sector is increasing . Antalya is reaching a dead end in terms of the economy. At present, a search for new markets and projects for extending the tourism season are being carried out as a way to diversify tourism activities to find a solution to this problem.
Various economic and political issues (global economic crises, political events and developments in the country, foreign exchange fluctuations, natural disasters,) can affect the number of the tourists visiting Antalya and its extension of tourism activities for the entire year. However, all aspects of tourism should be taken into consideration in all the studies. For instance, "if the resources in a region or the country are substantially used to satisfy such demands, resources to meet the requirements and demands of the local people will change and diminish" (Doldur, 2014; Özgüç, 2017, p. 163; Timor, 2004, p. 93) . Therefore, short, medium, and long term plans related to the supply sources of tourism should be created and implemented so as to maintain such sensitive balances.
First, the natural and human characteristics of our city should be known in order to reveal the economically positive and negative aspects of its basic resources. Today, Antalya has many attractive aspects in terms of tourism activities since different population groups having cultural, lifestyle, and architectural models in addition to their physical characteristics that are different from each other, have permanently settled in this region. Such natural, historical, and cultural heritages (natural beauty, baths, churches, mosques, castles and forts, cannons, rifles, clothing, meal habits) offer a very important contribution to Antalya in terms of the sea, nature, sports, congress, culture, faith, war, and history tourism. The fact that several of these important elements are available for people taking holidays in Antalya has caused the city to develop in terms of the tourism economy, and thus, it has accelerated the urban development of the city.
GİRİŞ
Turizm faaliyetlerinin ilk yaygınlaşmaya başladığı andan itibaren ekonomi üzerindeki etkisi hissedilerek üzerinde en çok çalışılan alanını oluşturmuştur. Özellikle de turizmin "çoğaltıcı etki" denilen, turizm harcamalarının ekonominin diğer sektörlerini de canlandıracağı, istihdamı arttıracağı varsayımına dayanan etkisi çeşitli çalışmalarda bir tür odak noktası olarak alınmıştır.
Turizm ekonomisi 56 sektör ile doğrudan ya da dolaylı olarak birbiriyle bağlantılı olduğu için ekonomik etkisini kesin bir şekilde ölçmek oldukça zordur. Bu etkileri, çok çeşitli şekillerde yansımaları olması nedeniyle, genel kabul gördüğü şekliyle olumlu ve olumsuz etkileri diye ikiye ayrılarak incelenmektedir. Antalya'daki turizm faaliyetlerinin olumlu etkileri, "Yatırımlara Etkisi", "Devletin ve Yerel Halkın Kazançları", "İstihdam", "Sektörlerarası Rekabet (İlişki)" olmak üzere dört başlık altında 1 ; olumsuz etkileri ise "İthalat Etkisi", "Enflasyon Üzerindeki Etkisi", "Fırsat Maliyet Etkisi", "Mevsimsellik Etkisi", "Aşırı Bağımlılık" olmak üzere beş başlık altında incelenecektir. şehir merkezinde yer alması nedeniyle çalışma Antalya şehri üzerinden yürütülmüştür.
VERİ VE YÖNTEM
TURİZM VE REKREASYON FAALİYETLERİNİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Turizm, emek yoğun faaliyetler neticesinde ortaya çıkması nedeniyle milli katma değeri çok yüksek olan bir faaliyet koludur. Meydana getirdiği ekonomik imkânlarda sektörün hızlı gelişimine ve yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu sürecin kapsamlı ve hızlı olması nedeniyle etki alanını ölçmek oldukça zordur. Bu etkilerini çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alınabilmesi amacıyla olumlu ve olumsuz etkileri başlıkları altında incelenecektir.
Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Ekonomi Üzerindeki Olumlu Etkileri
Turizm faaliyetlerinin, ticareti canlandırması, bölgesel kalkınmaya katkısı, sektörler arası ilişkileri geliştirmesi, döviz girdisi sağlaması, istihdam ve yatırım alanları oluşturması gibi birçok ekonomik yansımaları bulunmaktadır. Turizm sektörü dünyadaki GSMH'nin yaklaşık % 11'ini kapsamakta, toplam istihdamın % 8'i de bu sektörde çalışmaktadır.
Türkiye'deki turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı TÜRSAB verilerine göre 1970 yılında % 0,5'den 1990 yılında % 2,1'e ve 2015 yılında da % 6,2'ye yükselmiştir 2 . Turizmin Türkiye'nin ekonomik kalkınma stratejisinde önemli ve olumlu bir yeri vardır; aynı zamanda hassas dengeleri de içinde 3 2016 yılında yaşanan politik ve ekonomik nedenlerden dolayı % 2,6'ya düştüğünü belirtmek gerekir.
barındırmaktadır. Türkiye' de turizm denilince ilk akla gelen şehir olan Antalya'da da turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin genel olarak ekonomiyi olumlu etkilediği görülmektedir. Bu olumlu etkilerin sınırının çizilmesi oldukça güç olmakla birlikte Antalya'da dört başlıkta toplanmaktadır (Şekil 2).
Yatırımlara Etkisi
Yatırım, "gelecekte sağlanabilecek faydanın beklentisiyle, sahip olunan kaynakların belirli alanlara kanalize edilmesidir (Zengin, 2010) . Turistik çekim öğelerine sahip bir bölgenin turizme açılması ve giderek yoğunlaşması, umulduğu kadar hızlı olmamaktadır. Bölgede turizm için gerekli altyapı ve üstyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi büyük miktarda sermayenin sektöre yönelmesine bağlıdır. Sektörün içerdiği risk oranının yüksek olması, ulusal ve uluslararası finans kuruluşları ile bankaların kredi vermekte çekingen davranmalarına neden olmaktadır. Sınırlı imkânlarla yapılacak turizm yatırımları ile turizmden beklendiği kadar fayda elde edilememektedir (Tutar, 1999, s. 50) . Turizm talebinin artmaya başlaması, ülkedeki özel girişimcileri ve devleti ek yatırımlar yaparak turizm talebini karşılama yoluna sevk etmektedir. Bu ek yatırımlar aynı zamanda turizm sektörü için ek kapasite anlamına gelmektedir. Ancak turizm talebinin artması sadece turizm sektörünü değil, diğer sektörlerdeki yatırım miktarını da etkilemektedir" (Tarhan, 1996, s. 51; Zengin, 2010) ."
Turizm yatırımları ile ilgili çalışmalar; "konaklama tesisleri yatırımları", "alt yapı yatırımları" ve "diğer hizmet tesisi yatırımları" olmak üzere üç ana grupta toplanmaktadır. Antalya'da turizm tesisleri ve başka kolaylıkların inşa edildikleri ilk devrede işgücü olarak bölge halkından yararlanılmıştır. Daha sonraki süreçte dışarıdan gelen ve çoğunluğu usta olan işgücünün de yerleşme nüfusuna eklenmesi, mevcut tarım arazilerinin şehirsel alana dönüşmesi gibi sonuçlara neden olmuştur. Hatta ilk aşamada değersiz olarak görülen bu tarım arazileri ekonomik gelişmeler sonucunda hızlı bir şehirsel yapılaşma rantının içinde kalmıştır. Artan arazi fiyatları yerli halkın kısa zamanda daha büyük bir ekonomik güce sahip olmasına yol açmış, alt ve üst yapı olanaklarındaki gelişme, bu dönem sonrasında giderek hız hızlanmıştır.
Antalya'da turizm yatırımlarının ekonomiye etkisi yukarıda bahsedilen tüm türlerde 1960'dan sonra görülmeye başlanmıştır. Turizm fonksiyonunun geliştiği diğer yerleşmelerde olduğu gibi Antalya'da da altyapı ve ilgili yatırımların çoğu devlet eliyle yapılmıştır. Bu yatırımların bir kısmı mevcut altyapıya eklemeler, bir kısmı da yenilerin inşa edilmesi (su ve elektrik şebekesinde yenilenmesi, yolların, havalimanının ve limanın inşa edilmesi, sağlık ve ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi ve haberleşme araçlarındaki yenilikler gibi) yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Gelişmiş ülkelerde turizm planlaması yerleşme bölgesine uygun olarak önceden yapıldığı için, önce altyapı daha sonra üstyapı çalışmaları yapılmaktadır. Antalya'da ise, gelişmekte olan ülkelerde yer alan diğer turizm yerleşmelerinde olduğu gibi, planlama önceden yapılmadığı için konutlar, konaklama tesisleri ve ticari faaliyetlere ait yatırımlar da alt yapı çalışmaları ile beraber devam ettirilmiştir.
Mevsimlik ya da belirli bir dönem için Antalya'yı tercih eden turistler, ister günlük isterse uzun vadeli olarak dayanaklı ve dayanıksız tüm tüketim malzemelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçlarını da şehirdeki dükkân, mağaza vb. ticari işletmelerden karşılamaktadırlar. Böylece başta Antalya'ya olmak üzere genelde ülkeye döviz girişi olmakta, gelen turistler şehrin ekonomisine katkı sağlamakta ve yeni yatırımların önünü açmaktadırlar. Yeni açılan spor tesisleri, kafeler, barlar, alışveriş merkezleri, mağazalar, diskolar ve benzeri tesisler "Diğer hizmet tesisleri yatırımları" içine girmektedir. 1960'larda bu alanda başlayan yatırımlar 1980-2000 yıllarında üst seviyelere ulaşmıştır, günümüzde de halen devam etmektedir.
İstihdam
Turizmin ekonomik etkileri içinde belki de en çok gözle görülebilir olanı istihdamdır. 
Sektörler Arası İlişki
Turizmin ekonominin diğer faaliyet kollarında da olduğu gibi tek sektör olarak bir anlam ve işlevselliği bulunmamaktadır. Ancak diğer sektörlerle işbirliği içinde olduğundan yeni işgücü ve yatırım imkânları yaratmaktadır. Turizm ilk defa Birinci Kalkınma Planı'nda (1963 Planı'nda ( -1967 hizmetler sektörünün içinde yer almıştır. Sektörel anlamda ön plana çıkması ise 1980'li yıllardan sonra gerçekleşmiştir. Bunda sektörler arası bağlantının gelişmesi, tarım ve sanayi ağırlıklı devlet politikalarından vazgeçilmesi ve turizmin öneminin anlaşılması etkili olmuştur. Özellikle gelen turistin istek ve taleplerinin karşılanması için tarım ve sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerden faydalanılma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu amaçla tüm sektörlerden bazen olduğu gibi yararlanılmış, bazen de uygun hale getirerek kullanılmıştır. Sektörler arası bu birbirine bağlantılı ilişki ekonominin de canlı kalmasına neden olmuştur. Antalya'da firmalar ve şirketler yeni bir ürün üretmek için karşılıklı olarak mal ve ürün alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmış, bu zorunluluk da ekonomide pozitif yönlü hareketlenmelere neden olmuştur. Ekonominin canlanması ile de Antalya'da yeni istihdam alanları ve işgücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Tablo 3).
Turizm sektörü, "turistik ihtiyaçların karşılanmasında ekonominin bütün sektörlerinden yararlandığı gibi, diğer sektörler de turizmden faydalanmaktadır. Ancak turizmin hem arz hem de talep yönü ile ekonomi içerisinde birçok sektörle 
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ilişkide olması turizm sektörünün tüm etkilerinin ortaya çıkarılmasını ya da ölçülmesini zorlaştırmaktadır. İkinci olarak turizm sektörü "sektörler kesiti" özelliği nedeniyle birçok sektörden pay almakta, yani birçok sektörü doğrudan ve birçok sektörü de dolaylı olarak etkilemektedir. Bu durum, daha önce de değinildiği gibi, turizmle ilgili sağlıklı ve yeterli veri elde edilmesini de oldukça zorlaştırmaktadır" (Unur, 2004a-b, s. 115; "Antalya ekonomik", 2007, s. 55) .
Turizm, tarım başta olmak üzere, sanayi ve hizmet sektörleri ile etkileşim içerisindedir. Antalya'da tarım sektörü turizm faaliyetlerinden hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilenmektedir. Açılan otel, pansiyon, apart vb. konaklama tesislerine gelen turistlerle birlikte tarımsal ürünlere talep artmakta, dolayısıyla üreticinin mal ve ürünü değer kazanmaktadır. Ürünü değer kazanan üreticinin refah seviyesi artmakta ve alım gücü yükselmektedir. Turizm sezonunda artan tarımsal ürün talebi de ek istihdam oluşturmaktadır. Ancak daha kolay ve çok para kazanma arzusuyla özellikle 1970 ve 1990 yılları arasında tarım arazileri (çoğunlukla turistik tesislerin inşası için) satılmış, bu durum tarım topraklarının azalmasına neden olmuştur. Tarım arazilerinin gerekli plânlamalar yapılmadan anlık kazançlar için elden çıkarılması günümüzde yöre halkının güçlükler yaşamasına, vasıfsız işgücü olarak turizm sektöründe çalışmalarına ve tarımsal üretimin azalmasına neden olmuştur. Turizm faaliyetlerindeki gelişmenin genellikle turunçgiller, muz ve zeytin ağaçları ile kaplı olan kıyılar ya da kıyıya yakın alanlarda odaklanması, bu tarım alanlarının daha iç kısımlara doğru nakledilmesine yol açmıştır.
Turizmin sanayi sektörü üzerindeki etkisini incelerken, "ağır sanayi ürünleri başta olmak üzere, çimento, demir-çelik, bilgisayar teknolojileri, kara yolu, deniz ve hava limanları gibi altyapı olanakları ile inşaat, orman ve seramik gibi diğer sanayi ürünlerini dikkate almak gerekir. Bu araç gereçleri üreten sanayi kolları ile gerekli alt ve üstyapıyı sağlayan sektörlerde, turizm sayesinde bir canlılık ve hareketlilik yaşanmaktadır. Bu ve benzeri sanayi dallarında, özellikle turizm sezonuyla birlikte, artan talebe bağlı olarak üretim artışı söz konusu olmaktadır. Turizm faaliyetleri ara mal üreten sanayi tesislerini de olumlu etkilerken, yatırım malı üreten sanayi tesislerinde turizmin etkisi daha az görülmektedir" (Kozak 2001 , Akoğlan ve Kozak, 2013 ." Antalya'da turizm faaliyetlerinin sanayi üzerindeki etkisi incelendiğinde, özellikle tüketim malları sanayisinin geliştiğini görülmektedir. Günümüzde Antalya'da yüzlerce tüketim malı üreten sanayi tesisine sahipken, diğerleri bu ürünlerin ambalajlanacakları ve nakledilecekleri (teneke kutu ve karton vb.) ambalaj fabrikalarından oluşmaktadır. Fakat turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte, sanayi tesisleri (başta Antalya Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere) şehri çevreleyen alanlarda kurulmaya başlamışlardır.
Son olarak hizmetler sektörü ile arasındaki ilişki incelendiğinde, özellikle 1980'lerden sonra (diğer alt unsurları ile birlikte) bir gelişmenin söz konusu olduğu görülmektedir. Turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin piyasalarda oluşturduğu canlılık hizmet sektöründe itici ve sürükleyici bir etkiye sahip olmuş, dolayısıyla tümden iyileşme söz konusu olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni okullar, kurslar gibi eğitim kurumları açılarak turizm sektörüne destek sağlanmıştır.
Devletin ve Yerel Halkın Kazancı
Turizm sektörü, Türkiye'de 1983 yılında "turizm teşvik tedbirleri" ve "ekonomide öncelikli alanlar" içine alınmasıyla birlikte dönemin tabiriyle bacasız sanayi olarak görülmeye başlanmıştır. Antalya'nın da bu tarihe kadar turizmden elde ettiği gelir düşük düzeyde olmuş, ancak bu gelişmeler sonrasında hem devlet hem de yatırımcılar daha kolay ve daha yüksek gelir elde eder hale gelmişlerdir. Örneğin, Antalya'da 1980'de vergi dairesine kayıtlı mükellef sayısı 26.537 iken bu sayı 2002'de 57.734'e ve 2016'da da 79.253'e yükselmiştir. Bu örnek, devletin turizm sektöründen elde ettiği gelirdeki artışın göstergelerinden yalnızca bir tanesidir.
Antalya'da turizm faaliyetlerinin yerel halk üzerindeki etkisini gösteren örneklerden biriside bu sektörde doğrudan çalışan sayısındaki artıştır. Bu sayının 1970'de 4.029 (% 13,52) iken 1980 'de 7.702'e (% 14,12), 1990'da 25.486'ya (% 14,12), 2000'de 46.776'ya (%27,06) , 2010'da da 81.119'a (% 29)'a yükseldiği görülmektedir (Tablo 4). Kuşkusuz tüm bu artışlar alt ve üstyapının düzenlenmesini, yeni sanayi ve ticaret alanlarının oluşturulmasını, marketler ve hediyelik eşya dükkânlarının açılmasını beraberinde getirmekte, sonuçta da devlete ve yerel halka kazanç olarak dönmektedir.
Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Ekonomi Üzerindeki Etkileri Olumsuz Etkileri
Antalya'da turizm ve rekreasyon faaliyetleri ekonomiye yalnızca olumlu etki yaptığı kuşkusuz düşünülemez. Bir turizm destinasyonunda bu faaliyetlerin geçen zamanla birlikte mekâna kattığı olumsuz etkiler de gözlenmeye başlamaktadır. Antalya'da da turizm faaliyetlerinin olumsuz etkileri "İthalat Etkisi", mevsimlik dalgalanmaların sektöre zarar verdiğini söylemek mümkündür. Atıl kapasite fazlalaştığı andan itibaren, sermayenin geri dönüş süresi azalır. Bu durumda, yerli ya da yabancı birçok girişimci turizm sektörüne yatırım yapmaktan vazgeçer" (Kozak vd., 2013, s. 185) . Mevsimsellik etkisi, turizm faaliyetlerinin yürütüldüğü dünyadaki hemen hemen tüm destinasyonların en önemli sorunudur denilebilir. Bazı faaliyet alanları kış mevsimine uygunken, bazıları da yaz mevsimine uygun olarak turist çekmektedir. Bu durum diğer mevsimlerin "ölü sezon" olarak tanımlanmasına neden olmaktadır.
Antalya bulunduğu coğrafi konumu sayesinde yılın dört mevsiminde de yürütülebilecek turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte farklı mevsimlerde gelen turist sayısında dalgalanmalar yaşandığı için, kamu ve özel sektör tarafından yoğun bir şekilde turizm faaliyetlerinin dört mevsime yayılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar özellikle konaklama sektöründe yaşanan krizi önlemeye yönelik adımlar ile başlamaktadır.
İthalat Etkisi
Turizm faaliyetlerinin başladığı ilk yıllarda Antalya'ya gelen turistler, bölge halkı üzerinde yüksek teknoloji ve ürün çeşitliği gibi taleplerde bulunmuştur. Zamanın şartları gereği ülke içinde çözülemeyen bu isteklerin yurtdışından getirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu da Antalya'daki bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden olarak turizmin olumsuz etkilerinden "ithalat etkisinin" yaşanmasına neden olmuştur. Ancak, sonraki süreçte (2000 sonrası) sermayenin ve teknolojik imkânların gelişmesiyle, bu olumsuzluğun gözlenmediğini ya da asgari seviyeye indiğini belirtmek gerekir.
Aşırı Bağımlılık Etkisi
Antalya'nın sahip olduğu doğal ve beşeri güzellikler, devletin ve özel sektörün ilgisini çekmiş ve yatırımların büyük bir kısmının buraya yönelmesine sebep olmuştur. Özellikle diğer ekonomik faaliyet türlerinde hizmet veren tesislerin ve çalışanların turizm sektörüne geçiş yaptığı tespit edilmiştir. Böyle bir geçişin yaşanması da diğer ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirin azalmasına ve turizme bağlılığın artmasına neden olmuştur. Aşırı bağımlılık özellikle kriz dönemlerinde Antalya'da daha çok hissedilmektedir. Bu durumun en son örneklerinden birisi, 2016 yılında Rusya ile yaşanan krizin gelen turist sayısının önemli ölçüde düşmesi ve şehrin ekonomisini oldukça olumsuz etkilemiş olmasıdır (Kapan, 2018) . Antalyalıların büyük çoğunluğu turizm ve rekreasyon faaliyetlerini tek başına bir ekonomik gelir kapısı olarak görmekte (doğrudan turizm sektöründe 100.000 civarında kişini çalıştığı, aileleri ile birlikte bu rakamın 400.000 civarında olduğu tahmin edilmekte), bu nedenle ekonomideki olumsuz etki diğer turizm yerleşim merkezlerine göre çok daha güçlü hissedilmektedir.
Enflasyon Üzerindeki Etkisi
Ekonomide turizmin meydana getirmiş olduğu enflasyon etkisi değişik şekillerde görülmektedir. Bir bölgede faaliyet gösteren perakendeci satıcılar, turistlere sattıkları ürünün fiyatını yükseltmek suretiyle kâr marjını arttırmak istemektedir. Bu durumda ortaya çıkan fiyat artışı beraberinde maliyet artışını da gündeme getirecek ve sonuçta enflasyon oranı bölgesel de olsa bir artış eğilimine girecektir. Turizm sezonunda, genel fiyat artışı karşısında özellikle gayrimenkul ve arsa fiyatları da buna paralel artacaktır. Bu durumda, gayrimenkul değerinin artması nedeniyle insanlar daha fazla kira ile vergi ödeyecek ve böylece enflasyon baskısı artacaktır (Kozak vd., 2013, s. 183) . Antalya'da da bu durum 1980'li yıllardan itibaren açıkça gözlenmektedir; turizm faaliyetlerindeki canlanmayla birlikte gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden alınan-satılan malların fiyatları artmıştır. Bu artış Antalya'da tüm sektörlerde kernezyen (toplu olarak fiyat artışı) artışa neden olmakta ve ekonomiyi olumsuz etkilemektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye'de konu turizm olunca akla ilk gelen şehir Antalya'dır. Bu olguda sahip olduğu doğal ve beşeri çekicilik kaynakları, çeşitli türleri içinde barındıran konaklama tesisleri, ulaşım entegrasyonunun iyi olması ve talebin fazla olması etkilidir. 2017 yılında Türkiye'ye gelen 32.412.213 turistin 10.486.191'ine (% 32'sine), Turizm Bakanlığı'na bağlı İşletme Belgeli Tesisler 'deki yatak kapasitesinin % 53'üne (Antalya merkez ilçelerde % 11'ine), turizm ulaştırma yatırımlarının da % 31'ine sahip olması ülkemizin turizm başkentinin Antalya olduğunu ispatlayan önemli göstergelerden yalnızca birkaçıdır. Tüm bu verilerin neticesinde bir taraftan sektörler arası bağlantı ile turizm en üst seviyelere çıkarken, diğer taraftan da turizm sektörüne olan bağımlılık yükselmektedir. Ülkemize gelen toplam turistin ve yatak kapasitesinin önemli bir kısmına sahip olan Antalya'da, turizm sektöründe yaşanan en ufak bir sorunda tüm sektörleri etkilemekte ve şehir ekonomik açıdan çıkmaza girmektedir. Günümüzde bu soruna çözüm bulmak turizmin çeşitlendirilmesine yönelik yeni pazar arayışı ve turist sezonunu genişletme projeleri yapılmaktadır.
Antalya'ya gelen turist sayısında ve tüm yıla yayılması konusunda ekonomik ve siyasi çeşitli sıkıntılar gözlenebilmektedir. Bu hususların korunması ve yapılabilmesi, turizmin arz kaynakları ile ilgili olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılmasına bağlıdır. Bu temel kaynakları ekonomik açıdan olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyabilmek için öncelikle sahip olduğumuz mekânın özellikleri bilmek zorundayız. Coğrafi mekânın tekdüzelikten uzak ve birbirinden farklı topografik özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu farklılık turizmin olanaklarını artırmış, çeşitlilik kazandırmış ve hızlı gelişmesini sağlamıştır. Ancak, turizm faaliyetlerindeki gelişmenin şehrin kurulduğu alanın özelliklerine uygun olması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin şehrin genel olarak 1. ve 2. derece deprem kuşağında bulunduğu bilinmektedir. Bu ve benzeri hususlar göz ardı edilmeden eski yapıların planlamaları revize edilmeli, kullanılan turizm alanlarının doğal yapısı bozulmamalı, yeni açılacak turizm faaliyet sahaları da bilinçli bir şekilde inşa edilmelidir. Mekânın fiziksel kapasitesi aşılmadan ve mevcut litolojik özelliklerden de yararlanılarak turizm ile doğal yapı unsurları ilişkisi dikkate alınmalıdır. Doğal unsurların turizm faaliyetleri ile doğru entegrasyonu sağlandığında, dağlar başta olmak üzere ovalık ve engebelik sahalarda yeni faaliyet alanları açılacak ve var olanlarla (Alakır, Saklıkent, Tahtalı, Çakırlar) bütünleşerek turizm faaliyetlerini pozitif yönde etkileyecektir. Sağlanamadığında ise bu dinamik unsurların olumsuz etkileneceği aşikârdır. Doğal unsurların
